**DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES**

**STUDIJU KURSA APRAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Studiju kursa nosaukums | Latvijas vēsture |
| Studiju kursa kods (DUIS) | Vēst2024 |
| Zinātnes nozare | **Vēsture** |
| Kursa līmenis | 6 |
| Kredītpunkti | 2 |
| ECTS kredītpunkti | 3 |
| Kopējais kontaktstundu skaits | 32 |
| Lekciju stundu skaits | 16 |
| Semināru stundu skaits | 16 |
| Praktisko darbu stundu skaits |  |
| Laboratorijas darbu stundu skaits |  |
| Studējošā patstāvīgā darba stundu skaits | 48 |
|  | |
| Kursa autors(-i) | |
| Mg.hist., lekt. Dmitris Oļehnovičs | |
| Kursa docētājs(-i) | |
| Mg.hist., lekt. Dmitris Oļehnovičs | |
| Priekšzināšanas | |
| Nav | |
| Studiju kursa anotācija | |
| Kursa pamatā ir divi principi: sistēmiskums (savstarpējās saites dažādās dzīves jomās un līmeņos) un vēsturiskums (hronoloģiskais un izmaiņas).  Studiju kursa mērķis – veidojot izpratni par Latvijas vēstures (11. g. – 16. gs. sākums) kultūrvēsturiskajām īpatnībām, veicināt vēsturiskās apziņas veidošanos un attīstīt kritiskās domāšanas un pašvadības kompetenci.  Kursa uzdevumi:  – sekmēt izpratnes veidošanos par vēstures notikumiem un procesiem Latvijā 11. gs. – 16. gs. sākumam, par saimnieciskās, sociālās, politiskās un garīgās dzīves reālijām;  – pilnveidot prasmes strādāt ar vēstures avotiem un vēsturisko literatūru, pilnveidojot pētnieciskā darba iemaņas.  Kursa aprakstā piedāvātie obligātie informācijas avoti studiju procesā izmantojami fragmentāri pēc docētāja noradījuma.  Studiju kursa realizācijas laikā tiks sniegts sistemātisks pārskats par Latvijas vēstures problēmām no 11.gs. līdz 16.gs., par esošajiem avotiem un literatūru, sevišķu uzmanību pievēršot latviešu tautas etnoģenēzei, Livonijas izveides un bojāejas, kā arī sociālās un kultūras dzīves attīstības jautājumiem, sekmējot studējošo zināšanu padziļināšanu Latvijas vēsturē, veicinot izpratnes veidošanos par Latvijas vēstures periodizāciju un svarīgākajiem problēmjautājumiem, kā arī pilnveidojot prasmi diskutēt par sociālpolitisko procesu likumsakarībām viduslaikos.  Kursa aprakstā piedāvātie obligātie informācijas avoti studiju procesā izmantojami fragmentāri pēc docētāja norādījuma. | |
| Studiju kursa kalendārais plāns | |
| Lekcijas - 16 st., semināri -16 st., patstāvīgais darbs - 48 st.  I. Ievads Latvijas vēsturē L4  II. Senlatviešu dzīvesveids L1 S 2  III. Baltijas kolonizācijas un kristianizācija. Livonijas izveide L 1, S 2  IV. Livonija 13 - 16 gs. L3 S 3  V. Livonijas sabrukums L 1, S 1 | |
| Studiju rezultāti | |
| |  | | --- | | ZINĀŠANAS | | 1. Studenti orientējas Latvijas vēstures periodizācijā. Izprot Latvijas vēstures traktējumu dažādību un skaidro to iemeslus.  2. Izprot Latvijas senvēstures pamatīpatnības.  3. Skaidro arheoloģijas, etnogrāfijas un novadpētniecības vietu un nozīmi Latvijas vēstures pētniecībā. | | PRASMES | | 4. Aktīvi izmanto digitālās tehnoloģijas un rīkus.  5. Orientējas datu bāzēs. Atlasa zinātnisko literatūru atbilstoši noteiktai tēmai.  6. Demonstrē prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru un vēstures avotiem, apkopo, strukturē un analizē gūto informāciju.  7. Prezentē patstāvīgi veikto pētījumu.  8. Plāno, organizē un novērtē savu un citu darbu. | | KOMPETENCE | | 9. Sistēmiska pieeja Latvijas vēstures interpretācijā. | | |
| Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums | |
| – Iepazīšanās ar zinātnisko literatūru un informācijas analīze, gatavojoties semināriem;  – Zinātniskās literatūras apzināšana un atlase patstāvīga inovatīva pētnieciska darba izstrādei un prezentācijas sagatavošanai;  – PowerPoint prezentācijas sagatavošana pār vienu no semināru tēmām. | |
| Prasības kredītpunktu iegūšanai | |
| Studiju kursa gala vērtējums veidojas, summējot patstāvīgi veiktā darba rezultātus, kuri tiek prezentēti un apspriesti seminārnodarbībās, kā arī apkopoti portfolio un iesniegti docētājam. Noslēguma vērtējums var tikt saņemts, ja ir izpildīti visi minētie nosacījumi un studējošais ir piedalījies 20% lekcijās un 80% seminārnodarbībās.  STARPPĀRBAUDĪJUMI:  (Starppārbaudījumu uzdevumi tiek izstrādāti un vērtēti pēc docētāja noteiktajiem kritērijiem)  1. Rakstiski un mutiski prezentētais ziņojums "Senlatviešu dzīvesveids un tradīcijas"– 10%.  2. Pētījums "Livonijas hronika X kā avots" – 15%.  3. Pētniecisks projekts "Livonijas sabrukuma cēloņi…." – 25%.  NOSLĒGUMA PARBAUDĪJUMS:  Eksāmens – 50%.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  Studiju kursa gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) veidojas, summējot patstāvīgi veiktā darba rezultātus, kuri tiek prezentēti un apspriesti semināros (starppārbaudījumi) un nodoti docētājam izveidotajā portfolio, kā arī no atbildes uz docētāja piedāvātajiem jautājumiem semināros (50%) eksāmens laikā (50%).  STARPPĀRBAUDĪJUMI:  (starppārbaudījuma uzdevumi tiek izstrādāti un vērtēti pēc docētāja noteiktajiem kritērijiem  Semināru nodarbībām sagatavotie ziņojumi (portfolio) – 50%.  NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS:  Atbilde uz docētāja piedāvātajiem jautājumiem ieskaites laikā – 50%.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  Studiju kursa apguve tā noslēgumā tiek vērtēta 10 ballu skalā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un atbilstoši "Nolikumam par studijām Daugavpils Universitātē" (apstiprināts DU Senāta sēdē 17.12.2018., protokols Nr. 15), vadoties pēc šādiem kritērijiem: iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes un kompetences atbilstoši plānotajiem studiju rezultātiem.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pārbaudījumu veidi | Studiju rezultāti \* | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | 1. Semināru nodarbībām sagatavotie ziņojumi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 2. Noslēguma pārbaudījums (diferencētā ieskaite)  (atbilde uz jautājumiem ieskaites laikā) | + | + | + | + |  |  |  | + | + | | |
| Kursa saturs | |
| I. Ievads Latvijas vēsturē  1.Ievads. Latvijas vēstures kursa uzdevumi. Latvijas vēstures avoti un historiogrāfija. L2  2. Senākie rakstītie avoti par Baltiju un tās iedzīvotājiem. Latvijas vēstures periodizācija. Skolas Latvijas historiogrāfijā. L2  II. Senlatviešu dzīvesveids  3. Sabiedriskās attiecības, sociālā diferenciācija. Militārā demokrātija. Feodālo attiecību veidošanās. Valstiskie veidojumi, zemes. Austrumlatvijas attiecības ar krievu kņazistēm. Etniskie procesi. Garīgā kultūra. Mitoloģija. Kristietības izplatības sākumi. L 2  4. Senlatvieši pirms krustnešu iebrukuma. Trijlauku sistēmas un spīļarkla ieviešanas sākumi. Lopkopība, amatniecība. Tirdzniecības sakari. Sirojumi. Dzīves vietas: viensētas, ciemi, pilis, senpilsētas. Latvju dainas. S 2  Patstāvīgais darbs:  Gatavojoties semināram, iepazīties ar Latvju dainām un izveidot prezentāciju par senlatviešu dzīvesveidu.  III Baltijas kolonizācijas un kristianizācija. Livonijas izveide  5. Bīskapa Meinharda misionāra darbs Ikšķilē. Teodoriha darbība Turaidā. Pirmā krusta kara (1198) organizācija pret lībiešiem. Bīskaps Bertolds. Bīskaps Alberts. Rīgas dibināšanas problēma. Zobenbrāļu ordeņa nodibināšana (1202), tā darbība. Daugavas lībiešu pakļaušana (1206). Teritoriju sadale starp bīskapu un ordeni (1210). Kristīgo latviešu zemju (Jersikas un Talavas) iekarošana. Krustnešu uzbrukums Kursai. Saules kauja (1236). Livonijas ordeņa izveide (1237). Durbes kauja (1260). Kursas pakļaušana (1267). Livonijas ordeņa karagājieni pret zemgaļiem, cīņas par Tērveti, Rakti, Dobeli, Sidrabeni. Zemgaļu pārcelšanās uz Lietuvu. Baltijas pakļaušanas un kristianizācijas vēsturiskā nozīme. L 2  Krustnešu iebrukums Baltijā, tās pakļaušana. Literatūra un avoti par krustniešu iebrukumu Baltijā. Livonijas hronikas. S 2  Patstāvīgais darbs:  Iepazīties ar Indriķa Livonijas hroniku un izveidot prezentāciju par Baltijas kolonizāciju un kristiānizāciju.  5. Livonija 13 - 16 gs. Avoti un literatūra. Livonijas politiskā struktūra. Bīskapijas. Rīgas arhibīskapija, tās pārvalde. Domkapituls. Vasaļi. Lēņi. Mantāgs. Livonijas ordenis, tā uzbūve, bruņotie spēki, saimniecība. Livoniju vienojošie elementi un pretrunas. Ordeņa un Rīgas arhibīskapa cīņas par Rīgu. Landtāgi. Livonijas attiecības ar Romas Pāvestu un Vācu nācijas Svētās Romas impēriju. L 2  Pilsētu attīstība Livonijā. Pilsētas un miesti. Pilsētu iedzīvotāju Rīgas Rāte, Lielā un Mazā ģildes, cunftes, Melngalvju brālība, latviešu amati. S 2  Patstāvīgais darbs:  Apzināt un kritiski izvērtēt avotus un zinātnisku literatūru par Livoniju, kā arī sagatavot prezentāciju par kādu no semināru tēmām.  6. Livonijas ārējie konflikti 14. - 15. gs. Piļu sistēma. Iebrukumi citās zemēs. Kaujas pie Grīnvaldes (1410) un Šventojas (1435). Latviešu zemniecība vācu feodāļu varā. Lauksaimniecības attīstības līmenis. Zemnieku saimnieciskais un sabiedriskais stāvoklis. Pagasts. Nodevas un klaušas. Kuršu, lībiešu ķoniņi. Vasaļu saimniecības. Muižas. Zemnieku krišana parādos. Parādnieku tiesāšana, to bēgšana. Valkas landtāga lēmumi par aizbēgušo zemnieku izdošanu (1424). Landtāga lēmumi par naudas reformu (1422). Rīgas cīņa pret feodālo atkarību. L2  Rīga, kā viens no tirdzniecības centriem. Latvijas pilsētas kā Hanzas locekļi. S 2  Patstāvīgais darbs:  Studējošie sagatavo prezentāciju par dzimtbūšanas nostiprināšanos.  Reformācija Livonijā. Reformācijas būtība. Katoļu baznīca Livonijā pirms reformācijas, tās priekšnoteikumi. M.Lutera mācības izplatītāji Rīgā. Reformācijas atbalstītāji un pretinieki. Svētbilžu grautiņi. Valmieras landtāgs (1524). Reformācija laukos. Luterisma izplatība. Reformācijas Livonijā nozīme. S 2  Patstāvīgais darbs:  Izveidot prezentāciju par reformāciju Livonijā, izmantojot B.Rusova "Livonijas hronika".  IV Livonijas sabrukums  Ordeņa padošanās Polijas karalim un Lietuvas lielkņazam Sigismundam II Augustam. (1561). Dānijas, Zviedrijas, Polijas - Lietuvas un Krievu valsts cīņa par Livonijas mantojumu. Ivana IV mēģinājumi nodibināt Livonijas “karaļvalsti”. “Karalis” Magnuss. Livonijas kara rezultāti. L 2  Zemnieku stāvoklis. Rīgas pagaidu neatkarības posms. Rīgas padošanās Stefanam Batorijam. Tirdzniecības attīstība, izmaiņas eksporta struktūrā. Romas Pāvesta rīkojums par jaungregoriāņu kalendāra ieviešanu. Kalendāra nemieri. Nemiernieku prasības. Nemieru apspiešana. Livonijas sabrukums. Valtera von Pletenberga ārpolitika. Livonijas ordeņa sadursmes ar Maskaviju XVI gs. sākumā. Livonijas starptautiskais un iekšējais stāvoklis 16. gs. pirmajā pusē. Krievu valsts centieni iegūt Baltiju. “Tērbatas mesli” kā kara iegansts. Livonijas kara (1558 - 1583) sākums. L 2 S2  Patstāvīgais darbs:  Izstrādāt prezentāciju (\*pptx vai citā formātā) par Livonijas kara norisi, izmantojot B.Rusova "Livonijas hronika".  7. Vietējo nevācu dalība Livonijas karā. Livonijas iziršana. Latvija Polijas - Lietuvas (Rzecz Pospolita) varā 16. gs. otrajā pusē. Karalis Stefans Batorijs. Kontrreformācija. Jezuītu ordeņa darbība. L2 S 2  Patstāvīgais darbs:  Izstrādāt ziņojumu par Jezuītu ordeņa darbību Latvijas teritorijā, kā arī sagatavoties diskusijai par reformācijas nozīmi Latvijas vēsturē.  8. Latvija Polijas - Lietuvas (Rzecz Pospolita) varā XVI gs. otrajā pusē. Avoti un literatūra. Pārdaugavas hercogistes izveide. Sigismunda Augusta privilēģija. Jans Hodkevičs. Polijas - Lietuvas reālūnija (1569). S2  Patstāvīgais darbs:  Izmantojot obligāto literatūru, sagatavoties diskusijai par Latvijas teritorijas sadalījumu 16.gs. 2.pusē. | |
| Obligāti izmantojamie informācijas avoti | |
| Avoti  1. Atskaņu hronika. Rīga, 1936.,1993.  2. Baltasars Rusovs . Livonijas hronika. Rīga, 1926.  3. Indriķa hronika. Rīga, 1993.  4. Vartberges Hermaņa Livonijas hronika. Rīga, 2005  Literatūra  1.Cakuls, J. Livonijas Romas katoļu Baznīcas valsts XIII-XVI gs. Rīgas Metropolijas kūrija, Rīga 2007.  2.Klišāns, V. Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules kontekstā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.  3. Latvieši un Latvija. 1.sej. Red. Jansone, I. un [Vasks](https://lv.wikipedia.org/wiki/Andrejs_Vasks), A. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014.  4. Latvieši un Latvija. 4.sej. Red. [Hausmanis](https://lv.wikipedia.org/wiki/Viktors_Hausmanis) V. un [Kūle](https://lv.wikipedia.org/wiki/Maija_K%C5%ABle) M. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014.  6. Latvija un latvieši 2.sej. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2018.°  8. Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.pr.Kr. – 1200.g. Rīga, 2001.  9. Šterns, I. Latvijas vēsture. 1180-1290: Krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. 735 lpp.  10. Zeids T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti. Rīga, 1992. | |
| Papildus informācijas avoti | |
| 1. Arbusov L. Grundris der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Mitau, 1890, Riga, 1908. (pieejama LNB)  2. Baltijas valstis likteņgriežos. Rīga, 1998.  3. Deutsche Geschichte im Osten Eiropas. Baltische Länder. Berlin, 1994.  4. Dunsdorfs E. Latvijas vēsture. 1600. - 1710. Stokholma, 1962.  5. Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vēsture. 1500. - 1600. Stokholma, 1964.  6. Duhanovs M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā. Rīga, 1986.  7. Feodālā Rīga. Rīga, 1978.  9. Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Daugavpils, 2000.  10. Rauch G.v. Geschichte der baltischen Staaten. München, 1990.  11. Šterns I. Latvijas vēsture 1290. - 1500. Rīga, 1997.  12. Vasks A., Vaska B., Grāvere R. Latvijas aizvēsture.- Rīga, 1997.  13. Wittram R. Baltische Geschichte. Die Ostseelande Livland, Estland, Kurland. 1180. – 1918. – München, 1954. | |
| Periodika un citi informācijas avoti | |
| 1. Andersons E. Dānijas sakari ar Baltijas zemēm no IX līdz XIII gadsimtam vēstures avotu gaismā. LPSR ZA Vēstis, 1990., N.2, 16. - 33.lpp.  2. Milicers K. Bruņinieki Vācu ordeņa Livonijas atzarā. 1237. – 1562. LVIŽ, 1994.N.3., 47.- 55.lpp.  3. Misāns I. Livonija landtāgu organizācija un norise. LVIŽ, 1992., N.1., 28. – 33.lpp.  4. Stikāne V. Lēņu mantošanas tiesības Livonijā 13. – 15.gs. Latvijas Vēsture, 1997., N.3., 17. - 26.lpp.  Studiju kursa realizācijas laikā studējošajiem tiek piedāvāta aktuālā informācija no dažādiem periodikas līdzekļiem, kā arī video materiāli. | |
| Piezīmes | |
| ABSP "Vēsture" A daļa | |